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Slatkovodno ribarstvo u Hrvatskoj objektivno je skromna poljoprivredna grana
s vrlo ekstremnim proizvodnim oblicima: jedna od najintenzivnijih poljo-
privrednih grana jesu pastrvski ribnjaci s vi{e od 140 tona proizvedene ribe
na 1 ha vodene povr{ine na godinu, poluintenzivni {aranski ribnjaci s danas
oko 500 kg/ha proizvedene ribe, te potpuno ekstenzivni na~in gospodarenja na
oko 60.000 ha otvorenih voda gdje je ulov manji od 10 kg/ha pa se takve vode
iskori{tavaju isklju~ivo za {port i rekreaciju.
U radu }e se analizirati subjektivni i objektivni uzroci takva stanja u
njegovoj dinamici te dati prijedlog mjera koje }e granu opet staviti na visoko
dohodovno mjesto po raznim gospodarskim kategorijama, za {to postoje realni
uvjeti.
Klju~ne rije~i: ukupna proizvodnja ribe, stanje i perspektive
Slatkovodno ribarstvo Hrvatske mikrograna je u na{oj poljoprivredi, koja
se sastoji od triju proizvodnih oblika:
 uzgoj riba u toplovodnim (ciprinidnim) ribnjacima,
 uzgoj riba u hladnovodnim (salmonidnim) ribnjacima i
 ulov riba u rijekama, potocima, jezerima, hidroakumulacijama i barama.
Danas je slatkovodno ribarsvo u vrlo te{kom ekonomskom stanju, o ~emu
najbolje govori kretanje proizvodnje kroz posljednjih 15 godina (T u r k , 1998.;
H om e n  i sur.1999. )
Sva ta proizvodnja, odnosno ulov, odvija se na oko 12.500 ha {aranskih
ribnja~arstva (od kojih je danas u eksploataciji oko 9.700 ha), 5 ha pastrvskih
ribogojili{ta te oko 60.000 ha rijeka, jezera, potoka, hidroakumulacija i bara
(otvorenih voda) od kojih se u {aranskim ribnjacima uzgoji 90,87%, u pas-
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trvskim 4,48%, a u otvorenim se vodama ulovi 4,65% riba, mjereno u
desetogodi{njem prosjeku (19871996.).
Tablica 1. Proizvodnja slatkovodne ribe 19851999.

















Od godine 1990. proizvodnja i ulov slatkovodne ribe u velikom su padu
pa je tako rekordne godine 1989. bilo proizvedeno 17.330 tona, a godine 1996.
samo 4.099 tona ili 24%. Takav pad proizvodnje, ponajprije u {aranskim
ribnjacima gdje se proizvede vi{e od 90% slatkovodne ribe nije mogao ostati
bez te{kih ekonomskih posljedica za cijelu granu. Te su posljedice sljede}e:
 proizvodne povr{ine smanjile su se s 12.500 ha u 1989. na 9.127 ha u
1998;
 pad proizvodnje po jedinici povr{ine s 1.290 kg/ha u 1989. na min. 411
kg/ha u 1996. Sada proizvodnja polagano raste;
 s dvogodi{njega proizvodnog ciklusa pre{lo se je na trogodi{nji, {to je
uzrokovalo pove}anje fiksnih tro{kova po jedinici proizvodnje (npr. vodnog
doprinosa koji je danas 2,39 kn/kg ili 18,39% veleprodajne cijene), amortizacije,
ali i pove}anje prehrambenog koeficijenta;
 broj zaposlenih u ribnjacima pao je s 1.247 u 1989. na 655 u 1999.
Istini za volju, treba re}i da ih je bilo previ{e pa bi sada{nji broj  uz
racionalnu organizaciju i opremljenost odgovaraju}om mehanizacijom  bio
blizu onom optimalnom za ovakav tip proizvodnje;
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 smanjen je izvoz od prijeratnih 40005000 tona na samo 404 tone u
godini 1999.  isklju~ivo toplovodnih vrsta;
 posljedica je i veliko smanjenje ukupnoga prihoda, a pla}e se neredovito
ispla}uju, dok su u 70im i kasnijim godinama {aranski ribnjaci ispla}ivali i
po 1015 pla}a vi{ka, {to je ~esto u rustikalnim sredinama (odakle je ve}ina
ribnjaka) tada izazivalo politi~ke probleme.
No uzroci su te{koga ekonomskog stanja u slatkovodnom ribarstvu vi{e-
struki i oni nisu nastali samo kao posljedica ratnih zbivanja, jer su neki i
otprije (P a  u r , 1991.)
 u prvom redu to je grana koja ve} due vrijeme nema svoj razvojni
program uskla|en s kretanjima na modernom tri{tu;
 ozbiljnijih investicija  osim 2 pastrvska ribogojili{ta  nema ve} vi{e
od 25 godina;
 u ranijem razdoblju {aranskim su ribnjacima sagra|ene prevelike
proizvodne povr{ine  i do 400 ha u jednom komadu  {to je potpuno
neprilago|eno brzom tri{nom reagiranju;
 proizvodnja ima jako nagla{eni monokulturni karakter, i do 80%
{arana, a pojavljivanje na tri{tu jo{ je uvijek sezonsko;
 grana nema marketin{ki proizvodni koncept, a pojavljivanje na tri{tu
ne prati nikakva promidbena potpora;
 neki {aranski i pastrvski ribnjaci bili su okupirani, {to je imalo dobro
znane negativne posljedice na proizvodnju;
 cijena {arana, na{e glavne slatkovodne ribe, a i ostalih riba vrlo je
visoka i nekonkurentna, no to je pojava i kod ostalih na{ih poljoprivednih
proizvoda. Ipak je neshvatljivo da je proizvodna cijena {arana 810 kn/kg, a
na zagreba~koj se trnici cijena {arana kre}e od 30 do 35 kn/kg.
Smanjenje proizvodnje na samo 24% od ve} ostvarene proizvodnje i
vi{egodi{nja stagnacija doveli su granu u te{ku ekonomsku situaciju. Izlaz iz
te situacije ne}e biti kratkotrajan, a ni lagan. Odre|eni, za sada skromni
pozitivni pomaci mogu se primijetiti u posljednje dvije godine, kad je proizvod-
nja porasla za 2.000 tona. Naravno, zbog katastrofalne su{e u godini 2000.
mogu}a su jo{ svakakva neugodna iznena|enja, ali to je rezultat objektivnog
faktora.
No, perspektive slatkovodnog ribarstva u Hrvatskoj nisu tako lo{e kao {to
pokazuje dana{nja situacija. Jer slatkovodno je ribarstvo nekad bilo na
dohodovnom vrhu u poljoprivredi biv{e drave. No, da bi se ponovno do{lo do
vrlo povoljne ekonomske situacije, potrebni su mnogi radikalni zahvati u
proizvodnoj i tri{noj sferi. Navest }emo samo najvanije (P a  u r , 1991.,
P a  u r , 1999.)
 pove}anje proizvodnje u {aranskim ribnjacima i ponovni prelazak s
trogodi{njeg na dvogodi{nji proizvodni ciklus;
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 promjena proizvodnog asortimana relativnim smanjenjem {arana u
proizvodnoj strukturi, a pove}anjem koli~ine kvalitetnih predatora;
 postupnim usitnjavanjem velikih ribnja~arskih povr{ina na idealnih
2030 ha u jednom komadu, radi brzoga tri{nog reagiranja, a i zbog nekih
drugih razloga. Taj je proces dugoro~an;
 relativnim sniavanjem maloprodajnih cijena ribe, koja je danas limiti-
raju}i faktor proizvodnje i potro{nje. Ina~e zbog vrlo niske potro{nje slatko-
vodne ribe u Hrvatskoj od samo 1 do 1,5 kg p. c. ima jo{ mnogo prostora za
pove}anje potro{nje ribe;
 ako eli napredovati, ribarstvo se mora u proizvodnji prilagoditi
modernoj marketin{koj orijentaciji u kojoj sva proizvodnja mora biti prila-
go|ena zahtjevima tri{ta i njegovoj apsorpcijskoj sposobnosti. Takva je orijen-
tacija, kao i primjena promidbe u slatkovodnom ribarstvu, do sada u
potpunosti izostala;
 vratiti stara i osvojiti nova tri{ta, za {to se upravo stvaraju pozitivni
politi~ki uvjeti. Na doma}em se tri{tu pojavio novi zanimljiv potro{a~, a to
su {portski ribolovci, kojih u Hrvatskoj ima oko 40.000 s tendencijom porasta
i koji s oko 50% svoje ~lanarine nabavljaju ribe za nasa|ivanje voda. Ocjenjuje
se da je rije~ o oko 1,5 milijuna DEM na godinu bez problema s pla}anjem,
{to za ribnja~are nije zanemariva svota. Naravno, ribnjaci moraju svoj proiz-
vodni asortiman prilagoditi novom potro{a~u, jer su njegove potrebe druk~ije
od onih na konzumnom tri{tu.
Slatkovodno ribarstvo Hrvatske (P a  u r , 1999.) ima budu}nost i zbog
nekih komparativnih prednosti pred na{im susjedima, ina~e na{im konkuren-
tima. Prednost je u duoj proizvodnoj sezoni koja omogu}uje proizvodnju riba
u za gotovo tre}inu kra}em vremenu, a na{a se ribnja~arstva opskrbljuju
vodom iz neone~i{}enih potoka i rje~ica, a ne iz velikih rijeka koje su vrlo
optere}ene toksi~nim otpadnim tvarim. To je ozbiljna prednost koju jo{ do sada
nismo dovoljno marketin{ki valorizirali.
Moemo zaklju~iti da perspektive slatkovodnog ribarstva u Hrvatskoj
postoje, da su one povoljne, ali ne na kratak rok. Naravno, uzroka i posljedica
ovakva stanja u na{em slatkovodnom ribarstvu ima jo{, a za njihovu komplek-
snu analizu bila bi potrebna jedna disertacijia ili bar magisterij.
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Summary
THE CROATIAN FRESHWATER FISHERY  CURRENT
STATUS AND PROSPECTS
K. Paur*
Freshwater fishery in, objectively speaking, a modest sector of agriculture
characteristic for its extreme production aspects, i. e. one of the most intensive
agricultural sector are the trout ponds with over 140 ton of fish a year per 1
ha of water surface, the carp ponds with about 500 kg/ha are semiintensive
sector, while the management of over 60,000 ha of open water is completely
extensive with catch less than 10 kg/ha, so such waters are used only for sport
and recreation.
The paper will analyse both subjective and objective causes of the current
situation and propose the measures that might gain a high incomeearning
position for the sector in different economic categories, since the conditions
for such development are realistic.
Key words: overall fish production, current status and prospects

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